**Løsninger til kapitel 2: Erhvervsudvikling og erhvervspolitik**

**2.1**

Ved erhvervsstruktur forstås BNPs eller beskæftigelsens fordeling på erhverv eller hovedbrancher.

Ved sammenligning mellem lande er det mest relevant at se strukturen i % af BNP eller beskæftigelse.

**2.2**

Tallene for de to lande sammenholdes og det konkluderes, at Frankrig ikke var så langt i udviklingen mod et ”moderne” industri- og senere servicesamfund i 1960, men at de to lande nu ligger på samme niveau.

Evt. kan man inddrage figur 2.4, der viser de to landes forskellige erhvervspolitik som forklaring på Frankrig stærke ændring i strukturen.

**2.3**

Tabellen viser, at Kina trods den voldsomme udvikling langt fra at på linje med Sydkorea, hvad angår en ”moderne” erhvervsstruktur med vægt på industri og især service.

**2.4**

Groft set tegner der sig tre typer lande:

* I GB, Frankrig og USA spiller den sekundære sektor en forholdsvis ringe rolle.
* I Danmark, Brasilien og Japan spiller sektoren fortsat en vis rolle.
* I Tyskland, Sydkorea og Kina spiller sektoren en relativ stor rolle.

Denne vægt ville man også kunne se, hvis man så på landenes eksportsammensætning.

**2.5**

Besvarelsen kan lede frem til afdækning af, at landene befinder sig på forskellige trin i udviklingen frem mod servicesamfund.

Landene er indtrådt i processen fra landbrugssamfund over mod servicesamfund. Nogle lande springer direkte, andre går vejen over industrisamfund.

Desuden kan indgå, at produktiviteten er forskellig, så nogle lande bruger ”uforholdsmæssig” meget arbejdskraft i måske landbruget f.eks. Kina bruger 29,3 % af arbejdskraft til at producere 8,6 % af BNP.

**2.6**

Efter optagelsen af en række lande i Østeuropa, tegner de sig for de fleste af de fattigste regioner – dog suppleret med oversøiske franske områder.

Blandt de rigeste regioner er det fortsat Nordvesteuropa, der dominerer. Danmarks ( Hovedstadsregionens) placering værd at bemærke.

**2.7**

Man kan uddrage og opstille nogle hovedpunkter.

Programmet nærmest udtryk for en passiv erhvervspolitik. Partiet ønsker at regulere nogle rammevilkår m.h.t. skatter mm.; men går ikke ind for en picking winner/looser politik.

Der lægges vægt på ikke at skade konkurrenceevne i forhold til udlandet/EU.

**2.8**

Vigtigste hovedpunkter refereres/nummereres.

Valutakursens betydning, ikke alene se på % med også mængder for disse store lande, skift fra især råvarer (commodities) til forbrug og fødevarer, også geografiske skift, vækst betydning for virksomheder, regioner og hele lande, vægt på forholdsvis aktiv politik med fondsdannelse.

Bemærk, at fortsat stor % vækst bliver stadig vanskeligere, let at stige fra fx 100 til 110 (10%), vanskeligere at stige fra 200 til 216 (6%).

**2.9**

Der er frit slag for, hvad den studerende mener om konsekvenserne.

**2.10**

Stigende koncentration af virksomheder.

Internet og internethandel, Amazon etc.

Integration af markeder for varer, kapital, personer og arbejdskraft i EU.

Mindre grader af fri international handel mellem landene globalt.

**2.11**

Artiklens punkter uddrages, udfordringerne præciseres.

**2.12**

1. Produktionen i en periode sættes i forhold til indsats af arbejdskraft, kapital og råvarer. Kan opgøres for en enkelt virksomhed eller som her for hele økonomien.
2. Hvis man ønsker økonomiske vækst/ stigende rigdom i forhold til tidligere/ i forhold til andre lande, er en stigende produktivitet en forudsætning.
3. Produktivitetsstigning forudsætter, at der er yderligere kvalificeret arbejdskraft til rådighed, yderlige kapital til investering, rigelig tilgang af råstoffer. Desuden er produktivitetsvækst vanskelig i serviceerhvervene, som spiller stigende rolle og i økonomier, hvor den offentlige sektor er stor, da den ofte ikke er udsat for konkurrence. Desuden vanskeliggør demografisk udvikling med flere ældre udenfor arbejdsstyrken indsatsen af arbejdskraft i produktionen.
4. Man må udvide tilgangen af produktionsfaktorerne herunder fremme modernisering af produktionen ( IT m.m.) og fremme konkurrence. Det kan bl.a. andet ske ved erhvervspolitikken og ved modernisering af servicesektoren.

**2.13**

Udlandsinvesteringer rummer både fordele og ulemper.

Noget produktion rykker ud, så vækst, beskæftigelse og teknologisk udvikling finder sted udenfor landes grænser.

På den anden siden kompenseres for evt. manglende (kvalificeret) arbejdskraft i Danmark. Teknologisk innovation hentes muligvis hjem til DK og give mulighed for øget beskæftigelse og fremtidig vækst her.

Investering skaffer indtjening, som kan hentes hjem til Dk og evt. til beskatning her.

**2.14**

Redegør punkt for punkt for artikel.

Artikel anviser en aktiv politik.

**2.15**

Svarene fremgår af udsendelserne.

**2.16**

Svarene fremgår af udsendelsen.

**2.17, 2.18 og 2.19**

Oplæg til diskussion